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ABSTRAKT
Kosova si një vend në tranzicion i takon vendeve të pazhvilluara, pra radhitet në mesin e
vendeve më të varfra të Evropës. Vendi ynë është në përpjekje të vazhdueshme për krijimin
e politikave të zhvillimit dhe masave të tjera të rëndësishme për të krijuar një ambient më të
përshtatshëm dhe klimë të biznesit për investime më të favorshme.
MSA-ja është një mjet i rëndësishëm për të mbështetur reformat për të arritur këtë qëllim të
përbashkët. Krahas me zbatimin gradual të MSA-së, gjë e cila do të kërkojë angazhim dhe
përpjekje të qëndrueshme të politikanëve dhe institucioneve publike të Kosovës, duhet të
ndodhin edhe ndryshime në cilësinë e jetesës. MSA-ja, mbulon të gjitha fushat, të cilat BEja dhe Kosova i konsiderojnë thelbësore: demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e
ligjit, ekonominë e tregut dhe tregtinë, si dhe bashkëpunimin rajonal e marrëdhëniet e mira
fqinjësore. Qëllim tjetër madhor i asociimit të Kosovës me BE-në është forcimi i demokracisë
dhe sundimit të ligjit, duke përfshirë edhe luftimin e korrupsionit.
Në vendet në zhvillim, në tranzicion si Kosova, investimet e huaja direkte (IHD) luajnë një
rol të jashtëzakonshëm. Ato duhet të jenë temë e çdo shteti, sepse janë segment shumë i
rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të vendit, për shkak të efekteve që ato sjellin. Investimet
e huaja direkte në Kosovë shpesh janë konsideruar si lokomotivë e vendit dhe në vendin tonë
përbën një nga mekanizmat kryesorë që nxisin ekonominë, për shkak se fokusi i tyre ka qenë
në sektorët kyç të ekonomisë. IHD janë bazë shumë e fortë për zhvillimin ekonomik të secilit
vend dhe në një mënyrë ndikojnë në zhvillimin e saj. Ato përfaqësojnë mënyra më efektive
për të krijuar vende të reja pune në vendin tonë dhe për të krijuar parakushtet për rritje të
qëndrueshme ekonomike në të ardhmen.
Prandaj në bazë të kësaj teme do të shpjegojmë se si marrëdhënia e Kosovës me BE-në do të
thellohet për shkak të MSA-së, kështu që do të kuptoni më mirë procesin përmes të cilit
Kosova përafrohet me BE-në. Një vend si i joni me shkallën më të lartë të papunësisë në
Evropë dhe zhvillimin ekonomik që po lëviz shumë ngadalë, është e nevojshme një përpjekje
e madhe, duke përfshirë edhe reformat dhe investimet, për të përmirësuar kushtet ekonomike.
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1. HYRJE
Kosova është një vend në tranzicion i cili kërkon shumë punë dhe përkushtim në ndërtimin
e mirë të shtetit, si dhe krijimit të një ekonomie dhe gjendje politike të qëndrueshme e cila
pastaj do të ndikoj në zhvillimin e vendit në tërësi. Ekonomia e Kosovës ka vuajtur nga
shumë vite të izolimit, ku si pasojë ajo ka mbetur e pa strukturuar.
Duke pasur parasysh faktin se Kosova është vend më pak i zhvilluar, mund të thuhet se
investimet e huaja janë një segment shumë me rëndësi që të ndihmojnë zhvillimin ekonomik
të vendit. Duke u nisur nga këto rezultate, duhet të cekim se Kosova është një vend që ka
avantazh popullsinë me moshë mesatare të re që ofron përshtatje të shpejtë me ndryshimet
teknologjike dhe përmirësim të njohurive të sjella nga kapitali i huaj njerëzor. Prandaj së
bashku me këto investime do të ofroheshin mundësi të reja në punësim, e cila është një temë
e prekshme për vendin tonë.
Kosova ka kaluar nga një vend me gjendje ekonomike të centralizuar, në një vend që aspiron
të miratojë parimet e ekonomisë së tregut të lirë. Andaj ndër sfidat kryesore në këtë proces
është perspektiva e zhvillimit ekonomik dhe lidhja e saj për mirëqenien e qytetarëve në
Kosovë. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është një çështje shumë e rëndësishme sepse do
të krijonte një klimë shumë më të favorshme duke përvetësuar marrëdhënien ekonomike
midis BE-së dhe Kosovës për zhvillimin e tregtisë dhe investimeve, që janë faktorë kryesorë
për modernizimin dhe ristrukturimin ekonomik.
Shumë individë, biznese dhe korporata, akoma nuk kanë arritur të ndikohen plotësisht nga
MSA, kjo për faktin se është një marrëveshje e re për Kosovën e cila ka vetëm një vit nga
nënshkrimi i saj. Shpresojmë që vlerat e saj të pasqyrohen në zhvillim më të mirë në vend si
dhe ndikim pozitiv në jetëgjatësinë e bizneseve në Kosovë, e cila gjë më pas shfaqet dukshëm
në rritjen ekonomike.
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2. SHQYRTIMI LITERATURËS
Kosova është duke kaluar nëpër një periudhë të rëndësishme të ndërtimit të shtetit, jo vetëm
politikisht, por në zhvillimin dhe forcimin e ekonomisë në përgjithësi. Zhvillimi ekonomik
dhe rritja e mirëqenies së vendit është qëllimi kryesor. Prandaj Procesi i Stabilizim Asociimit
(PSA) është njëra nga pikat që mendohet të jetë e rëndësishme në zhvillimin ekonomik të
vendit dhe përforcimit të marrëdhënieve me shtetet e BE-së.

2.1 Çka është Marrëveshja e Stabilizim Asociimit?

PSA është strategjia kryesore e BE-së për pesë vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky term mjaft
i komplikuar është në të vërtetë e njëjta strategji e cila është aplikuar në vendet e Evropës
Lindore e Qendrore dhe të cilat kanë hyrë në BE në vitin 2004. Sipas ekspertëve të
Komisionit, procesi i projektuar për Ballkanin Perëndimor ka dy specifika: e "stabilizimit"
komponent dhe një dimensioni të përforcuar “bashkëpunimit rajonal”.
Në qershor të vitit 1999, luftërave në ish-Jugosllavi po iu vinte fundi. Kryetarët e shteteve
dhe qeverive të BE-së vendosën në qershor të vitit 1999 për të zëvendësuar instrumentin
ekzistues të quajtur "Qasja rajonale" në "Procesin e Stabilizim Asociimit (PSA)", e cila, sipas
BE-së, ishte një politikë më ambicioze që ka për qëllim të sjellë vendet në rrugën drejt
integrimit evropian. Në fillim, ishte e nevojshme për të theksuar elementin e stabilizimit,
sepse vendet dolën nga konflikti. Për të njëjtën arsye, është e rëndësishme për të inkurajuar
më shumë bashkëpunim mes vendeve të rajonit, thjesht sepse bashkëpunimi rajonal është një
nga blloqet kryesore të ndërtimit të BE-së. Një hap i rëndësishëm është arritur në Samitin e
Selanikut në qershor të vitit 2003, kur BE-ja ka konfirmuar perspektivën për Ballkanin
Perëndimor për t'u bashkuar një ditë me BE (Understanding the Stabilisation and Association
Process. (n.d.).
MSA është një brez i ri, marrëveshja e tretë evropiane e ofruar ekskluzivisht në vendet e
Ballkanit Perëndimor, në kuadër të PSA. Marrëveshja është nënshkruar për një periudhë të
pacaktuar, me qëllim për të kontribuar në stabilizimin ekonomik dhe politik të Bosnjës dhe
Hercegovinës. Shtetet që janë bërë anëtare me anë të zgjerimit të pestë të BE-së kanë
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nënshkruar Marrëveshjet e Asociimit (të ashtuquajturat marrëveshjet evropiane). Dallimi
themelor në mes të dy marrëveshjeve është pasqyruar në bashkëpunimin rajonal, ku një vend
nënshkrues angazhohet për nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale me vendet e PSA dhe
vendet kandidate të BE-së.
MSA është e një karakteri "të përzier". Me nënshkrimin e MSA, Bosnja dhe Hercegovina
(BH) hyri në lidhjen e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian (BE). Duke marrë parasysh
karakterin e saj të përzier, me qëllim që të hyjë në fuqi Marrëveshja duhet të ratifikohet nga
parlamentet e të gjitha shteteve anëtare të BE-së dhe Parlamentit Evropian. Deri në
përfundimin e procesit të ratifikimit, është një Marrëveshje e Përkohshme (MP), duke qenë
pjesë e qeverisjes MSA - kryesisht çështje që lidhen me tregtinë dhe transportin midis BH
dhe BE. Gjatë raundeve teknike të negociatave, pjesa më e madhe e kohës dhe përpjekjeve
është investuar pikërisht në rregullat tregtare dhe listat e produkteve për të cilat BH
gradualisht, gjatë një periudhe pesë vjeçare, do të eliminonte tarifat doganore deri në
liberalizimin e plotë të tregtisë me BE-në. Detyra e BH është për të zbatuar dispozitat e
Marrëveshjes së Përkohshme dhe të përmbushë kriteret e nevojshme për anëtarësim të plotë
në BE. Pas hyrjes në fuqi të MSA-së, hapi tjetër do të jetë dorëzimi i aplikimit për statusin e
vendit kandidat të BE-së dhe anëtarësimit (Directorate for European Integration (n.d.).
Një seri e instrumenteve të reja që ishin futur, nga të cilat më të rëndësishmet janë
Partneritetet Evropiane, edhe një herë të frymëzuar direkt nga Partneritetet e Pranimit të cilat
ndihmuan vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore në procesin e tyre të anëtarësimit në BE.
Partneriteti i Anëtarësimit është një marrëveshje dypalëshe ndërmjet BE-së dhe një vendi të
Ballkanit Perëndimor, përmes të cilit Komisioni Evropian, i mandatuar nga Shtetet Anëtare
të BE-së, analizon ecurinë e reformave të ndërmarra nga çdo vend individualisht. Komisioni
bën rekomandime në afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë. Ai i jep vendit një lloj "hartë
rrugore" për të ndjekur. Partneritetet Evropiane u prezantuan në vitin 2004, dhe Komisioni
Evropian do të publikojë vlerësimin e saj të reformave për çdo vit në vjeshtë.
•

Elementi "Stabilizim": Elementi Stabilizim, ku lejohet BE-ja për të krijuar
instrumente të cilat do të ndihmojnë rindërtimin në Ballkanin Perëndimor. Në mesin
e këtyre instrumenteve janë : Agjencia Evropiane për Rindërtim e cila është aktive në
Serbi, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoni. Gjithashtu lejohet edhe BE-ja për të ndërhyrë
3

në mënyrë aktive në zgjidhjen e konflikteve (në Maqedoni në vitin 2001), duke sjellë
së bashku udhëheqësit e partive politike të vendit.
•

Elementi "Bashkëpunim Rajonal": Bashkëpunimi rajonal është një element kyç i
kontratës që përfundon BE-ja me secilin vend. MSA përfshin një dimension të
rëndësishëm rajonal, e cila është projektuar për të inkurajuar vendet e rajonit për të
zhvilluar marrëdhënie të mira fqinjësore, të krahasueshme me marrëdhëniet midis
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Një, nuk mund të ketë armiq në shtetet e
afërta si dhe dy, të pretendojë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me vendet
gjeografikisht më të largëta. Me kalimin e kohës, bashkëpunimi rajonal është vënë në
praktikë në fusha të ndryshme, dhe Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore ka
luajtur një rol të rëndësishëm në këtë drejtim.

•

Tregtia e lirë: Sot, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar 31 marrëveshje të
tregtisë së lirë ndërmjet tyre. Këto ndoshta do të bashkohen në një marrëveshje të
vetme të tregtisë së lirë e cila në fund të fundit do të përfundojnë në një zonë të tregtisë
së lirë, ashtu siç nxiten nga Komisioni Evropian. Gjatë vizitës së parë zyrtare në rajon
të presidentit të atëhershëm të Komisionit Jose Manuel Barroso, kjo zonë e tregtisë
së lirë është promovuar.

•

Tregu Energjetik Rajonal: Me mbështetjen e BE-së, bashkëpunimi ndërmjet vendeve
të Ballkanit Perëndimor të bëhet një realitet në fushën e energjisë. Në nëntor të vitit
2005 është nënshkruar një traktat në Athinë duke krijuar një treg rajonal energjie
lidhur me BE-në.

•

Lufta kundër krimit: Vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë gjithnjë në mënyrë
aktive në fushën e drejtësisë, për shembull në luftën kundër krimit të organizuar. Një
qasje e përbashkët është e nevojshme për të luftuar krimin e organizuar dhe
trafikimin.

Rrjeti Transportit Trans-Evropian: Vendet e rajonit janë gradualisht duke u integruar në
rrjetet e

Transportit Trans-Evropian. E gjithë kjo duhet përfundimisht të inkurajojë

investimet e huaja në rajon. (Understanding the Stabilisation and Association Process. (n.d.).
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•

Elementet kryesore të MSA-së janë:

•

Respektimi i ligjit dhe instrumenteve ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen e të
drejtave themelore të njeriut;

•

Fuqizimi i kapacitetit administrativ i të gjitha niveleve të administratës;

•

Përforcimi i pavarësisë dhe efikasitetit të gjyqësorit;

•

Fuqizimi i sundimit të ligjit në sferën e afarizmit me anë të një kornize ligjore të
qëndrueshme dhe jo diskriminuese;

•

Zhvillimi i strukturave adekuate për policë, prokurorë dhe gjyqtarë që ta bëjnë punën
e tyre;

•

Zhvillimi i një administrate publike profesionale, efikase dhe të përgjegjshme në
Kosovë;

•

Zotimi për ta luftuar korrupsionin në të gjitha nivelet e shoqërisë (Gashi, 2016).

Çdo vend është në një fazë të ndryshme të procesit. Maqedonia ka marrë statusin e kandidatit
më 5 dhjetor, por kryetarët e shteteve dhe qeverive të BE-së kanë vendosur se vendi nuk ishte
mjaft i gatshëm për të hapur negociatat e pranimit. Me Serbinë dhe Malin e Zi, BE ka hapur
negociatat për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, më 7 nëntor 2005. Me Bosnjë dhe
Hercegovinë, BE ka hapur negociatat për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit më 25 nëntor
2005. Me Shqipërinë, BE-ja ka përfunduar negociatat për Marrëveshjen e Stabilizim
Asociimit në gjashtë muajt e parë të vitit 2006.
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, është një proces i ratifikimit në
vendet anëtare të BE i cili mund të zgjasë 2 deri në 3 vjet. Pra, BE-ja dhe vendi në fjalë të
nënshkruajë një marrëveshje të përkohshme të cilat lejojnë komponentet komerciale të
marrëveshjes të hyjnë në fuqi, në mënyrë që zbatimi konkret i marrëveshjes mund të fillojë.
E gjithë kjo duhet përfundimisht të inkurajojë investimet e huaja në rajon.
Si i tillë, Procesi i Stabilizim-Asociimit, nga një pikë konkrete të parë, jo vetëm që i shërben
qëllimit të sjellë Ballkanin Perëndimor më pranë BE-së, por edhe ndihmon në përmirësimin
e kushteve të jetesës për njerëzit në rajon (Understanding the Stabilisation and Association
Process. (n.d.).
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2.1.1 Marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian (BE)

Negociatat për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) në mes të BE-së dhe Kosovës
kanë filluar në tetor 2013 dhe kanë përfunduar në maj 2014. Elementet e saj kryesore janë:
rritja e tregtisë mes BE-së dhe Kosovës, detyrimin që Kosova të harmonizojë legjislacionin
e saj me BE në një gamë të gjerë të sektorëve, si dhe mundësia për të zhvilluar një dialog
politik mes BE-së dhe Kosovës. Kosova ka vazhduar të tregoj prioritet e saj në raportin e
progresit, ku ndër to ishte liberalizimi I vizave. Dialogu për liberalizimin e vizave ka qenë
një nga prioritetet kryesore për Kosovën. Deri më sot, komisioni ka lëshuar dy raporte mbi
përpjekjet e Kosovës në këtë proces (shkurt 2013 dhe korrik 2014). Takimi i zyrtarëve të
lartë u mbajt në qershor 2014. Përkushtimi i Kosovës në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe
normalizimin e marrëdhënieve me Beogradin ka qenë i rëndësishëm për avancimin e
ambicieve të saj evropiane. Kosova duhet të vazhdojë duke u fokusuar në implementimin e
marrëveshjeve të arritura me Serbinë për të përmbushur obligimet e veta sipas MSA-së.
Banka Evropiane e Investimeve ka diskutuar projektet e investimeve publike me qeverinë.
Në vitin 2014, ajo nisi një skemë të kredive për ndërmarrjet e vogla apo të mesme (NVMve) me një bankë private vendase. Kosova u bë anëtare e Këshillit të Bankës Evropiane për
Zhvillim në nëntor. Më pas në qershor, Kosova u bë anëtare e Komisionit të Venecias të
Këshillit të Evropës.
BE-ja ka ofruar ndihmë financiare për Kosovën në kuadër të Instrumentit të Paraanëtarësimit(IPA) për periudhën 2007-2013, me një shpërndarje totale prej 673,9 milionë
euro. 38.5 milionë euro janë siguruar shtesë përmes IPA në vitin 2013 për të mbështetur
dialogun Prishtinë-Beograd, normalizimin dhe proceset integruese në Kosovë, duke përfshirë
edhe dialogun e vizave. Nën IPA II, Kosova do të vazhdojë të përfitojë nga ndihma e paraanëtarësimit për periudhën 2014-2020, me një total prej 645,5 milion euro. Më 20 gusht,
Komisioni miratoi një dokument tregues të strategjisë për vitet 2014-2020, i hartuar në
bashkëpunim me Kosovën dhe në konsultim me të gjitha palët e interesuara. Mbështetja e
IPA do të fokusohet në mbështetjen për sektorët e demokracisë dhe qeverisjes; sundimit të
ligjit dhe të drejtat themelore; konkurrencës dhe inovacionit; arsimit, punësimit dhe
politikave sociale; të energjisë; bujqësisë dhe zhvillimit rural. Kosova vazhdon të përfitojë
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nën përkrahjen e programeve shumë-përfituese dhe rajonale të IPA-s dhe të merr pjesë në tre
programe të bashkëpunimit ndërkufitar me vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor. Zbatimi i
IPA menaxhohet nga zyra e BE-së në Kosovë (European Commission, 2014).

2.1.2 Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA) për Kosovën

PSA është i bazuar në partneritet progresiv, ku BE ofron lloje të ndryshme të koncesioneve
tregtare, ndihma ekonomike e financiare përmes Asistencës së Para-Anëtarësimit dhe
marrëdhënie kontraktuale përmes MSA. Secili vend ecën përpara në mënyrë të pavarur nga
njëri tjetri. Për secilin vend ka raport vjetor të progresit që tregon të arriturat dhe mangësitë
gjatë vitit të kaluar (Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. n.d.).
MSA është marrëveshje ndërkombëtare e lidhur ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian
qëllimi i së cilës është themelimi i marrëdhënieve formale dhe kontraktuale ndërmjet dy
palëve me qëllim të anëtarësimit të Kosovës në BE. Përmes MSA themelohet një Asociacion
mes Kosovës dhe BE i cili ka për qëllim që vendit tonë t’i ofrohet:
- Përkrahje për përforcimin të demokracisë dhe sundimit të ligjit.
- Përkrahje për stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional, si dhe stabilizimin e rajonit.
- Kornizë e përshtatshme për dialogun politik që do të mundësojë zhvillimin e marrëdhënieve
të afërta politike mes palëve.
- Përkrahje në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ndërkombëtar, nëse rrethanat
objektive lejojnë, edhe përmes përafrimit të legjislacionit të Republikës së Kosovës me atë
të BE-së.
- Përkrahje për kompletimin e tranzicionit në ekonomi funksionale të tregut.
- Përkrahje në promovimin e marrëdhënieve të mirëfillta ekonomike dhe zhvillim gradual të
tregut të përbashkët në mes vendit tonë dhe BE-së.
- Përkrahje në përforcimin e bashkëpunimit rajonal në të gjitha fushat që mbulohen nga MSA.
Kosova ka qenë pjesë e procesi integrues të Ballkanit Perëndimor qysh nga viti 2002, kur ka
filluar procesi i Mekanizmit Përcjellës të procesit të Stabilizim Asocimit. Në vitin 2009, ky
proces është avancuar në Dialogun e Procesit të Stabilizim Asocimit. Sidoqoftë, asnjëri nga
këto dy mekanizma nuk kanë qenë instrumentet zyrtare të Bashkimit Evropian për
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anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. BE-ja, për shkak 5 vendeve që nuk
e njohin pavarësinë e Kosovës, nuk ka qenë në gjendje t’i ofroj Kosovës proces të njëjtë
anëtarësimi sikur për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor (Ministria e Integrimit
Evropian, 2016).
MSA përmban rreth 600 faqe dhe marrëveshja ndahet në disa kapituj që duhet të përmbushen.
MSA vendosë kornizën e marrëdhënieve të Kosovës me shtetet anëtare dhe institucionet e
BE-së për jetësimin e PSA deri në anëtarësimin e plotë në BE. MSA përmban 10 kapituj, 7
shtojca, 5 protokolle dhe një deklaratë të përbashkët.
•

Kreu I: Parimet e përgjithshme;

•

Kreu II: Dialogu politik;

•

Kreu III: Bashkëpunimi rajonal;

•

Kreu IV: Lëvizja e lirë e mallrave;

•

Kreu V: Themelimi, ofrimi i shërbimeve dhe kapitali;

•

Kreu VI: Përafrimi i ligjeve të Kosovës me normat juridike, zbatimi i ligjit dhe
rregullat e konkurrencës;

•

Kreu VII: Liria, siguria dhe drejtësia;

•

Kreu VIII: Politika e bashkëpunimit;

•

Kreu IX: Bashkëpunimi financiar; dhe

•

Kreu X: Dispozitat institucionale, të përgjithshme dhe ato përfundimtare.

Pjesa dërrmuese e MSA-së bazohet në tërësinë e normave juridike të zbatueshme brenda
territorit të saj dhe nga të gjitha shtetet anëtare si subjekte juridike, dhe mbulon të gjitha
fushat e politikave. Prandaj, Kosova, si shtet që synon anëtarësimin në BE, duhet që gjatë
procesit deri te anëtarësimi të miratojnë tërë ligjet dhe rregullat e BE-së dhe ta bëjë atë pjesë
të legjislacionit të saj të brendshëm (Ministria e Integrimit Europian. n.d.).

2.1.3 Procesi negociues për MSA

Pozicioni negociues i Kosovës është bazuar në konsultime me palë të ndryshme të interesit,
përfshirë prodhuesit vendor dhe komunitetin e biznesit. Marrëveshja është kryesisht rezultat
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i analizave, kërkesave dhe informacioneve të cilat grupi negociues i ka marrë vazhdimisht
nga komuniteti i biznesit përmes komunikimit të drejtpërdrejtë dhe diskutimeve të
hollësishme në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik dhe me Nën‐Grupet për Politikë
Tregtare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI). Oda Ekonomike e Kosovës, Oda
Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Aleanca Kosovare e Bizneseve në Kosovë
vazhdimisht janë informuar dhe konsultuar në lidhje me procesin e negociatave, dhe janë
marrë parasysh rekomandimet e tyre në lidhje me listën e produkteve që do të mbrohen apo
lirohen nga taksat doganore në marrëveshjen përfundimtare.
Përveç MTI që e ka udhëhequr procesin aty janë përfshirë edhe institucionet tjera të Kosovës,
përfshirë këtu Zyrën e Kryeministrit, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë,
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Drejtësisë. MTI‐ja ka identifikuar produktet
e ndjeshme duke marrë parasysh dy treguesit kryesorë të referencës: bilancin tregtar (“A
importon apo eksporton Kosova më shumë?”) dhe tendencën e bilancit tregtar (“A është
deficiti/suficiti në rritje apo në rënie?”). Në veçanti, rastet ku ka deficit tregtar kanë qenë të
rëndësishme për ekonominë kosovare, dhe si të tilla të ndjeshme në pjesën e negociatave.
Konsiderohej se sektorët që përdorin këto tendenca mund të tregojnë se po zhvillohet një lloj
zëvendësimi i importit dhe/ose eksportet janë në rritje. Kjo mund të shpjegohet si një
tendencë se industritë kosovare e kanë filluar një proces për ta zënë hapin me konkurrentët
global ose të paktën rajonal. Procesi i Negociatave ka zgjatur për 9 muaj. Më poshtë janë
datat më të rëndësishme të procesit të negocimit për MSA:
Dhjetor 2012 – Këshilli evropian(KE) ka konfirmuar progresin dhe mundësinë e hapjes së
negociatave për MSA midis Kosovës dhe BE-së;
Prill 2013 – KE ka konfirmuar se Kosova ka plotësuar kriteret afatshkurta për sundimin e
ligjit, administrimin publik, të drejtat e pakicave dhe tregtinë;
Qershor 2013 – Duke marrë parasysh plotësimin e kritereve afatshkurtra, KE ka vlerësuar
arritjet dhe ka konfirmuar fillimin e negociatave për MSA;
28 Tetor 2013 – Është mbajtur mbledhja e parë midis Qeverisë së Kosovës dhe KE-së për të
negociuar MSA-në. Mbledhja e dytë u mbajt më 27 Nëntor 2013;
2 Maj 2014 – Është mbajtur mbledhja e tretë dhe e fundit për negociatat e MSA;
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25 Korrik 2014 – Përfunduan negociata për MSA midis Kosovës dhe BE-së (Islami-Muja
& Mahmudi, 2015).

2.2 Ndikimi i MSA në Kosovë
Bizneset do të përfitojnë nga MSA‐ja me uljen e barrierave tregtare dhe krijimin e një mjedisi
më të qëndrueshëm dhe transparent tregtar dhe të investimeve; për kompanitë gjithashtu do
të jetë më e lehtë dhe më e lirë të eksportojnë prodhimet e tyre në tregjet partnere tregtare.
Përveç kësaj, përfitimet nga MSA‐ja shkojnë përtej tregtisë, sepse BE‐ja lidh MSA‐të në
këmbim të zotimeve për reformë politike, ekonomike, tregtare në një vend. Në këtë aspekt,
Kosova do të bëjë përparime të mëdha në fushat si pronësia intelektuale, prokurimi publik,
politika e konkurrencës, tregtia dhe zhvillimi i qëndrueshëm (Islami-Muja & Mahmudi,
2015).

2.2.1 Rëndësia ekonomike dhe politike e MSA

Rëndësia politike e MSA është që Kosova tani është pjesë e anëtarësimit në BE, trajtohet si
palë e barabartë me shtetet e tjera. Kosova njihet si palë në skenën evropiane dhe
ndërkombëtare. Legjislacioni i Kosovës përafrohet me atë të BE-së, duke na mundësuar që
të kemi ligje më të mira. MSA gjithashtu ndihmon edhe në zhvillimin e marrëdhënieve të
mira fqinjësore në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Më e rëndësishmja është që
marrëdhëniet Kosovë – BE kalojnë nga marrëdhënie të bazuar në deklaratë, në marrëveshje
kontraktuale, obliguese për të dyja palët.
Rëndësia ekonomike më e madhe është që produktet e Kosovës kanë qasje në tregun e BEsë pa aplikim të tarifave doganore ndaj tyre. Por as Kosova nuk mund të vendos tarifa
doganore për produktet nga vendet e BE-së. Liberalizimi i tregut të Kosovës për produktet e
BE-së do të ndodh gradualisht, më shumë për shkak të ndikimeve në buxhet. MSA ndihmon
në rritjen e investimeve të huaja direkte dhe atyre vendore. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës
kanë qasje në një treg shumë më të madh. Bizneset do të përfitojnë asistencë financiare dhe
teknike të ofruar nga BE. Bizneset e Kosovës mund të themelojnë degët dhe filialet e tyre në
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territorin e BE-së dhe të trajtohen njëjtë si bizneset e BE-së. Përfitime tjera ekonomike janë
thellimi i bashkëpunimit në fushën e kërkimeve shkencore, përmirësimi i legjislacionit në
ekonomi, përafrimi i politikave monetare me ato të BE-së, krijimi i vendeve të reja të punës,
përmirësimi i mirëqenies social dhe materiale të qytetarëve të Kosovës (Ministria e Integrimit
Evropian, 2016).

2.3 Investimet e huaja direkte (IHD) në Kosovë

IHD është konsideruar si një mekanizëm i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një vendi.
Për këtë arsye, paraqesim një analizë të përmbledhur që tregon zhvillimin e këtyre
investimeve dhe të analizon sfidat aktuale për të përmirësuar mjedisin ekonomik dhe ligjor
për investime në të ardhmen.
Deri në fund të shekullit XX dhe në fillim të shekullit XXI, Kosova ka kaluar nga një vend
me gjendje ekonomike të centralizuar, në një vend që aspiron të miratojë parimet e ekonomisë
së tregut të lirë. Ndër sfidat kryesore në këtë proces është perspektiva e zhvillimit ekonomik
dhe lidhja e saj për mirëqenien e qytetarëve në Kosovë. Zhvillimi ekonomik dhe rritja e
qëndrueshme ekonomike në Kosovë janë qëllimet dhe prioritetet kryesore strategjike. Këto
qëllime dhe prioritete strategjike janë të parapara në Planin e Veprimit të Vizionit Ekonomik
të Kosovës 2011-2014.
Ky plan ka identifikuar një numër faktorësh, ndikuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, të
tilla si: Ruajtja e stabilitetit makroekonomik; Zhvillimi i infrastrukturës publike; Zhvillimi i
kapitalit njerëzor. Investimet, mjedisi i investimeve dhe mbështetjen e sektorit privat.
Faktor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit janë investimet e huaja. Të dhënat e
Bankës Botërore tregojnë se mjedisi i zhvillimit ekonomik dhe investimeve në Kosovë ka
përparuar në mënyrë të kënaqshme, pavarësisht luhatjeve të rastit.
Grupi i Bankës Botërore thekson se "reformat e të bërit biznes në vitin 2014 janë
karakterizuar nga procedurat e fillimit të biznesit, marrja e lejeve të ndërtimit dhe regjistrimin
e pronës "(Bank, 2016). Të dhënat tregojnë një rritje aktiviteti ekonomik në krahasim me
vitet e mëparshme. Kjo është pjesërisht e lidhur me zhvillimin pozitiv të ekonomisë së zonës
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euro (EU) dhe pasqyrohet si rezultat i rritjes së dërgesave të emigrantëve (remitancat e
Kosovës, shtator 2014) (Hoxha, Hoti, Kurhasku, 2016).
Kosova si një vend në tranzicion i takon vendeve të pazhvilluara, pra radhitet në mesin e
vendeve më të varfra të Evropës. Kosova ka nevojë për investimet e huaja, pasi që kapitali
lokal është i pamjaftueshëm në drejtim të prodhimit dhe përpunimit të nevojave. IHD kanë
një rol shumëdimensional, sepse ato janë të lidhura direkt me procesin e prodhimit, futja e
kapitalit të huaj nga një vend në tjetrin, rritja e produktit vendor, rritja e punësimit dhe rritja
e pagave. IHD ndikojnë edhe në rritjen e nivelit të eksportit, si dhe krijimin e lidhjeve të
biznesit në vendet ku ata investojnë me vende ndërkombëtare. Rëndësia e investimeve të
huaja është edhe më e madhe për vendet në tranzicion, për shkak se kapitali lokal është i
paaftë për të përmbushur nevojat e investimeve të mëdha ekonomike në procesin
transformimit nga një ekonomi e komanduar në ekonominë e tregut. Kosova ka shumë
burime natyrore të tilla si: linjiti, zinku, plumbi, ferronikeli, tokë pjellore bujqësore, si dhe
burimet njerëzore me fuqinë punëtore më të re dhe të lirë në rajon, ku popullsia është e re
dhe e motivuar, ku sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 70% janë nën 35 vjeç, atëherë
kjo është nevojë e menjëhershme për tërheqjen e investimeve të huaja (Mavraj, 2015).
Ndikimi i IHD në treguesit makroekonomikë është trajtuar nga shumë studiues. Roli i IHD
është i një rëndësie të veçantë për vendet me zhvillim të ulët ekonomik që po kalojnë nëpër
periudhën e tranzicionit. Rëndësia e IHD-ve është vërejtur në vitin 1980, nga marrja/dhënia
e kredive nga bankat komerciale të vendeve më pak të zhvilluara. Si përgjigje ndaj kësaj,
shumica e vendeve kanë ndryshuar qasjen që kanë pasur mbi investimet e huaja direkte dhe
kanë krijuar një mjedis të përshtatshëm për të tërhequr IHD, si uljen e taksave me anë të
strukturave mbështetëse në bërjen e biznesit (Aitken & Harrison, 1999)
Ndikimi IHD-së në vendet e pritura është dyfishuar në zhvillimin teknologjik edhe avancimin
e njohurive, me importimin e teknologjisë së re siç janë njerëzit e ditur dhe përvojat e
ndryshme.
IHD është një mjet i rëndësishëm që lehtëson transformimin e teknologjisë nga vendet e
zhvilluara për vendet në fazën e zhvillimit. Gjithashtu, IHD stimulon brenda investime dhe
ndihmon në përmirësimin e kapitalit njerëzor në vendet pritëse përmes transformimit knowhow (Makki, S. S., & Somwaru, A. 2004, Romer, P., 1993). Sipas një studimi të bërë nga
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(Sipas Borensztein et. Al (1998) i realizuar në 69 shtete të pazhvilluara, u konfirmua se IHD
kontribuon në rritjen ekonomike vetëm kur vendi pritës ka aftësi të mjaftueshme për të
absorbuar teknologji të përparuar. Më tej, ata pohuan se modeli i tyre sjell rolin e dy
kërkesave: teknologji të përparuar dhe aftësinë për të fituar njohuri nga ato vende.
Duke u nisur nga këto rezultate, investimet e huaja direkte janë një mundësi e mirë për
zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi ka popullsi me avantazhin e të rinjve të moshës
mesatare që ofron përshtatje të shpejtë me ndryshimet teknologjike dhe përmirësim të
njohurive të sjella nga kapitali i huaj njerëzor.
Në Kosovë, gjatë periudhës dhjetë vjeçare kanë pasur variacione të ndryshme të investimeve
të huaja direkte, në vitin 2007 fluksi i IHD është rritur, meritat e veçanta janë dhënë në
investimin e lirimit të operatorit telefonik të dytë në Kosovë. Nga ana tjetër, duke filluar nga
kriza globale në vitin 2008 IHD kanë filluar të ulen në Kosovë. Përveç krizës ekonomike
globale, disa faktorë të tjerë ka ndikuar në dështimin e investimeve të huaja të tilla si: kriza
politike në vend, mungesa e sigurisë së investimeve, infrastruktura e ulët e bërjes së biznesit
(rrugë, energji, ujë), struktura ligjore jo të përshtatshme për fillimin e biznesit, mungesa e
luftimeve burokracisë dhe korrupsionit e cila dekurajon investimet e huaja direkte, nivel i
lartë i ekonomisë jo-formale, jo-liberalizimin e tregtisë së jashtme, kërkesë të ulët të tregtisë
për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe varfërisë, këta faktorë, si dhe faktorë të tjerë
kanë rezultuar me një ulje drastike ku IHD-të në vitin 2014 prekën pothuajse në dysheme.
(Islami, Mulolli & Skënderi, 2016).
Nëse shikojmë të dhënat për vitin 2016, Investimet e huaja direkte në Kosovë janë rritur për
22.50 milionë euro (Maj, 2016). Mesatarja e Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë është
61.33 milionë euro nga viti 2007 deri në vitin 2016, duke arritur vlerën më të lartë 440.70
milionë euro në qershor të vitit 2007 dhe një rekord të ulët prej -19.10 euro milion në prill të
vitit 2014. (Investimet e Huaja Direkte në Kosovë janë raportuar nga Banka Qendrore e
Republikës së Kosovës).
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Figura 1. Investimet e huaja direkte në Kosovë 2007-2016
Burimi: (Tradingeconomics, 2016)

Në krahasim me vitin 2007 vit, ku IHD arriti shumën prej rreth 603 milionë euro në vitin
2014 IHD kanë rënë në rreth 200 milionë euro (për të paktën 202%). E njëjta trajektore e
krijuar gjatë këtyre viteve ka qenë edhe për mesataren e Prodhimit të Brendshëm Bruto
(PBB), që do të thotë se në pamje të përgjithshme është vënë re një marrëdhënie pozitive
afatgjatë në mes të IHD dhe PBB-së.
Pse i është kushtuar rëndësi lidhjes së IHD-ve me treguesin e PBB-së? Një nga treguesit
kryesorë të këtij studimi është PBB e cila konsiston në vetë-konsum, investimet, shpenzimet
qeveritare dhe eksporti neto (GDP = C + I + G + Exn), kështu që konsiderohet si variabël
kryesor që reflekton rritjen ekonomike të një vendi.
Por vlen të theksohet se jo të gjitha vendet, IHD kanë një marrëdhënie pozitive me rritjen
ekonomike, disa vende kanë treguar se IHD ka një rol negativ në rritjen ekonomike (Saltz,
1992, Akinlo 2004; Alaya, M. 2006; Marc, A. 2011), ndërsa Carkovic, MV, dhe Levine, R.
(2002), tregoi se IHD nuk e shpejton rritjen ekonomike të një vendi. Sipas literaturës
ekzistuese ka një ndarje në të kuptuarit e ndikimit të IHD-ve në rritjen ekonomike të vendeve
në zhvillim. Vendet duhet të sigurojnë një prag minimal të kapaciteteve të tilla si cilësi të
kapitalit njerëzor dhe zhvillimit të sektorit financiar për investimet e huaja dhe profitabilitetit.
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Me qëllim të ndryshimit të politikave në udhëheqjen e IHD-ve duhet të bëhen disa ndryshime
në strukturën e taksave, ndërmarrjet duhet t’iu lejohet lirimi nga taksat për një periudhë të
caktuar kohore (periudhë mospagimi në taksat), për të dhënë grante për hulumtime në tregtinë
e Kosovës, në mënyrë që investimet të kenë një objektiv të qartë dhe të dihen prioritetet që
janë të ofruara nga vendi në rast të investimeve të mos shkaktohet kosto në kërkimin e
tregtisë, për të zbatuar udhëzimet për kredi dhe shkëmbim të vlerës dhe të lejohet numër i
pakufizuar i të punësuarve me njohuri (Islami, Mulolli & Skënderi, 2016).

2.3.1 Ndikimi dhe efektet e IHD-ve

Ndërtimi i kapitalit të IHD përfshin transferimin e financave, teknologjinë e ndërtimit dhe
aftësi të tjera (të menaxhimit, anëtarësimi marketingut, kontabiliteti), IHD luan një rol të
rëndësishëm në vendet në transformim, sidomos ato postkomuniste.
Me ndryshimin e strukturës dhe hapjes së progresit ekonomik si në ndërkombëtar dhe atë
konkurrues, është një përparësi në orientimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar (të tilla si
vendet e CEFTA-s). Një nga avantazhet e IHD-ve është që ata të ndihmojnë në zhvillimin
ekonomik të vendit ku rrjedhin investimet. IHD gjithashtu lejojnë transferimin e teknologjisë,
e cila është bërë në mënyrë të tillë për të siguruar inpute kapitale. IHD ndihmojnë në krijimin
e punës së re, rritjen e pagave, dorën në lehtësimin e jetesës, mjetet e jetesës, etj., janë një
burim i financimit të deficitit në bilancin e pagesave për të përmirësuar kreditimin e saj në
vendet pritëse (Moosa, 2002). Edhe pse përfitimet e IHD nga anëtarësimi në vendet pritëse
janë pranuar gjerësisht në një mënyrë pozitive. Autori, Brewer (1993) argumenton se ka një
konflikt midis interesave të ndërmarrjeve dhe anëtarësisë në vendet shumëkombëshe.
Dallimet kulturore që ekzistojnë në mes të vendit investues dhe vendit pritës, mund të
paraqesin probleme në rastin e IHD. Megjithatë, një disavantazh i IHD-ve është se ka një
mundësi të dështimit në një kompani në pronësi dhe kompanitë jashtë. Kjo ka bërë që shumë
kompani shpesh të kenë qasje të IHD me një kujdes të lartë për anëtarësim. Dy
këndvështrimet mbi efektet e IHD-ve në vendet pritëse janë analizuar nga autorët Hood dhe
Ri, 1979. Së pari, përfitimet më të rëndësishme në vendin pritës direkt nga investimet e huaja
direkte rriten nga të ardhurat më të larta nga taksat. Së dyti, mungesa e konkurrencës së
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përkryer mund të jetë arsyeja që avantazhet e kostos së ndërmarrjes shumëkombëshe të jenë
më të lartë në një vend tjetër se në vendin pritës (Hood, N. dhe Young, S, 1979). Në rastin e
Kosovës, IHD ka krijuar vende pune direkte dhe indirekte të furnizuesit dhe partnerët, që
kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në rritjen e investimeve në kompanitë vendase ku kanë
ngritur produktivitetin e përgjithshëm dhe intensifikuar konkurrencën në treg, duke krijuar
një nxitje për risi/inovacion, dhe paguajnë paga më të larta që kanë efekte të shumëfishta në
të ardhurat.
Përveç pionierëve të investimeve, si Raiffeisen Bank dhe ProCredit, i cili ka hyrë në tregun
e Kosovës në fazën e hershme e tranzicionit, ka shumë kompani të tjera të huaja të angazhuara
në një gamë të gjerë të sektorëve të biznesit.
Sipas Regjistrit të biznesit deri më tani, ka rreth 4.000 kompani të pronësisë së huaj dhe
heterogjene që kanë përdorur mundësinë për të investuar në Kosovë. Numri i madh i
kompanive të huaja që veprojnë në Kosovë është dëshmi për mundësitë dhe përfitimet që
ofron vendi. Siç tregohet në figurën më poshtë IHD në pasuri të patundshme janë rritur duke
dominuar në strukturën e gjithsej IHD-ve gjatë vitit 2013. Rritja është gjithashtu e
karakterizuar nga sektori i transportit dhe telekomunikacionit, shërbimeve financiare,
energjisë dhe tregtisë, ndërsa IHD e ndërtimit dhe sektori i prodhimit kanë rënë.

Figura 2. IHD në sektorë të ndryshëm e shprehur në përqindje
Burimi: (BQK, 2014)
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Ekonomia e Kosovës ka vuajtur nga shumë vite të izolimit, ku si pasojë, ekonomia e vendit
ka mbetur e pa strukturuar, humbi dhe u largua në treg me fuqi punëtore të padobishme të
ndërtimit. Duke pasur parasysh faktin se Kosova është vend më pak i zhvilluar, mund të
thuhet se investimet e huaja janë segment shumë me rëndësi që të ndihmojnë zhvillimin
ekonomik të vendit. Rrjedha e tyre aktuale është e një niveli mesatar të kënaqshëm, por kanë
nevojë tërheqjen e investimeve në sektorë të ndryshëm si ndërtim, bujqësi, turizëm etj.
(Hoxha, Hoti & Kurhasku, 2016).

2.3.2 Sektorët e mundshëm në Kosovë në kontekstin e IHD-ve

Energjia dhe Minierat - Kosova ka burime të bollshme nëntokësore, me 14,700 milion ton,
ajo renditet e pesta në botë për rezervat e thëngjillit nga e cila ajo gjithashtu prodhon sasinë
më të madhe të energjisë elektrike. Kosova në vitin 2008 prodhoi 4,738 miliard kWh dhe ka
shpenzuar 5156 miliardë kW / h electricity. (SA (Kosovo Statistical Agency), MTI (Ministry
Trade and Industry), CBK (Central Bank of Kosovo), 2013.)
Rezervat e këtij minerali, që përdoret si burim kryesor i prodhimit të energjisë në Kosovë,
vlerësohet të zgjasë për 650 vjet, me ritmin e nxjerrjes së tanishme. Përveç linjitit, Kosova
është gjithashtu e pasur me zink, plumb, ari, kadmium dhe bismut, boksit, nikel, etj
Bujqësia dhe Blegtoria - Kosova është e pasur me tokë bujqësore, 53% e sipërfaqes së
përgjithshme është tokë e punueshme. Aktualisht sektori i bujqësisë kontribuon vetëm me
19% të prodhimit të brendshëm neto.
Vreshtat - Rritja e rrushit dhe prodhimi i verës është një traditë e vjetër në Kosovë. Gjatë
viteve të arta industria e verës në Rahovec, kishte një kapacitet prodhues deri në 50 milion
litra në vit. Në vitin 1989 në Rahovec, eksportet e verës kishin arritur në 40 milion litra e cila
është shpërndarë kryesisht në tregun gjerman.
Ndërtimtaria - Industria e ndërtimit kohët e fundit është një nga sektorët më të rëndësishëm
në ekonominë e Kosovës. Ky sektor vazhdon të jetë një potencial i madh ekonomik për
Kosovën, duke marrë parasysh nevojën për ndërtimin e vendbanimeve të reja dhe
infrastrukturës rrugore.
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Industria e tekstilit - Sektori i tekstilit ishte i dyti më i madh në Kosovë. Në këtë sektor ka
mjaft hapësirë për investitorë që të kthehen edhe një herë dhe të depërtojnë në rajonin e
Kosovës.
Turizmi - Potenciali i turizmit të Kosovës është i lidhur ngushtë me pozitën gjeografike të
Kosovës, vendpushimet si Brezovica dhe Malet e Sharrit janë mundësi të mira dhe interesante
për investitorët. Përveç Brezovicës, male të tjera që përdoren për turizëm dimëror janë Alpet
Shqiptare që ndodhen në pjesën perëndimore të Kosovës.
Sistemi bankar - Sektori bankar në Kosovë vlerësohet ndër sektorët me performancën më
të mirë në ekonomi. Sektori i bankave komerciale përbëhet nga 10 banka. Bankat komerciale
ofrojnë pakon e plotë të shërbimeve bankare dhe përfaqëson sektorin më të madh financiar,
e karakterizuar nga një nivel në rritje të ndërmjetësimit financiar.
Këtu shqyrtojmë rolin e Investimeve të Huaja Direkte (IHD) në zhvillimin ekonomik përmes
zhvillimit të vendit që ka sektorët potencialë. Efekti i teknologjisë në këto sektorë kishte rritur
edhe sektor të tjerë dhe zona që deri atëherë kishin mbetur pas dore. Sektorë të konsideruar
janë: agrobiznesi, turizmi, pylltaria, shërbimet, prodhimi, minierat, energjia, ndërtimi, tregtia
me shumicë dhe pakicë, hoteleria dhe restorantet, transporti, telekomunikacioni dhe sektorë
të tjerë. Efekti negativ i industrive në krijimin e të ardhurave dhe ndotjen e mjedisit në
Kosovë nuk është i habitshëm. Për të siguruar mbrojtje ligjore për investitorët e huaj, kanë
nënshkruar një marrëveshje me Agjencinë e Garantimit të Investimeve Shumëpalëshe
(MIGA), ku bëhet shmangie e tatimit të dyfishtë, si dhe Agjencia për Promovimin e
Investimeve në Kosovë (APIK), ku qeveria bën promovimin e Kosovës (Kida, 2014).

2.3.3 Avantazhet për IHD

IHD janë një segment shumë i rëndësishëm në aktivitetin ekonomik të një vendi, për shkak
të efekteve që ato sjellin më vonë. IHD-të në vendin tonë vazhdojnë të jenë një burim shumë
i rëndësishëm në rrjedhën e kapitalit dhe zhvillim ekonomik. (Mustafa, 2005)
Politikat kryesore të vendit janë drejtuar në kuadër të liberalizimit ekonomik, përmirësimit
të kushteve të biznesit dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte, si një objektiv i
rëndësishëm (Mustafa, 2008).
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Përcaktuesit e IHD-ve, varësisht nga sektori të cilit janë zhytur, dhe varësisht nga tregu,
kuptojmë në qoftë se është nga vend i zhvilluar apo tregu me ekonomi të zhvilluar. Një
kontribut të rëndësishëm teorik të çështjes t ka dhënë teoria "DAIMOND", e autorit Porter
që është i bazuar në katër faktorë që janë të përcaktuar si përcaktuesit e IHD-ve (Porter &
Linde, 1995).
Kushtet e faktorëve - faktorët e prodhimit janë rezervat natyrore, si dhe ato të krijuara si një
fuqi punëtore të kualifikuar ose të infrastrukturës.
Kushtet e kërkesës - natyra e kërkesës së brendshme për mallra dhe shërbime dhe niveli i
blerësit
Mbështetja në industritë e ngjashme - ekzistencën në tregun e furnizuesve ose industri të
tjera të afërta me investimin.
Strategjia, struktura dhe rivaliteti i firmës - konkurrenca firmave vendase dhe kushtet e
krijimit, organizimi dhe administrimi kompanisë (Prebreza, 2015).
Duke u bazuar në raporte dhe hulumtime të ndryshme të zhvillimit të ekonomisë së tregut,
Kosova është vend i cili ofron shumë mundësi për investitorët siç janë: klima kontinentale,
pozita gjeografike, disponueshmëria me burimeve të pashfrytëzuara natyrore me çmime
konkurruese, territori brenda Evropës, lidhjet me vende të ndryshme të Evropës dhe
Amerikës nëpërmjet diasporës, popullsia më e re në Evropë dhe relativisht e arsimuar,
integrimi rajonal ekonomik, aftësitë teknike të mira, motivimi I forcës punëtore, fuqi e lirë
punëtore, sistemi bankar, niveli I ulët I taksave dhe detyrimeve dhe të tjera. Sipas “Korporatës
ndërkombëtare të financave” dhe “Bankës Botërore” Kosova në vitin 2015, ishte në vendin
e 75-të si vend për të bërë biznes, nga 189 gjithsej. Në vitin 2014 ajo u rëndit në vendin e 81të, pra na kemi pasur një rritje në 6 prej tyre (The World Bank, 2016).

2.4 Mundësitë e zhvillimit ekonomik

Një zhvillim shumë i rëndësishëm sa i përket mundësive të rritjes e zhvillimit ekonomik nga
ana e investimeve të jashtme përbën Ligji Nr. 04 / L-207 për Ratifikimin e Marrëveshjes
Kornizë ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane të Investimeve
që rregullon aktivitetet e Bankës Evropiane të Investimeve në Kosovë(G. Kosovo o.). Ky ligj
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ka për qëllim për të bërë marrëveshjen kornizë e cila lejon Bankën Evropiane të Investimeve
(BEI) për të dhuruar fonde për projekte që janë të rëndësishme për rritjen e konkurrencës në
Kosovë dhe për mbështetjen në zhvillimin e Kosovës duke i dhënë perspektivë të qartë. Kjo
marrëveshje i lejon bankës për të financuar projekte në Kosovë, veçanërisht në fushat e:
Mjedisit; Transportit; Telekomunikacionit dhe infrastrukturës së energjisë; Ofrimi i
mbështetjes teknike që është i fokusuar në përgatitjen dhe financimin e projekteve me
prioritet të cilat janë rëndësishme për zhvillimin e Kosovës.
Një mundësi tjetër janë fondet e ndryshme të cilat ndihmojnë në ekonominë e Kosovës, që
përbën fillimin e fazës së zbatimit të MSA-së në të ardhmen.
Zbatimi i MSA-së në të ardhmen do të krijojë një klimë të re të marrëdhënieve ekonomike
midis BE-së dhe Kosovës për zhvillimin e tregtisë dhe investimeve, që janë faktorë kryesorë
për modernizimin dhe ristrukturimin ekonomik. Neni 96 I bisedimeve të MSA thekson se
"bashkëpunimi mes palëve në fushën e promovimit dhe mbrojtjes së investimeve do të
fokusohet në mbrojtjen e investimeve të huaja direkte dhe do të synojë të sjellë një klime të
favorshme për investimet private, e cila është thelbësore për rimëkëmbjen ekonomike dhe
industriale në Kosovë. Qëllimet specifike të bashkëpunimit do të jenë për Kosovën për
përmirësimin e kuadrit ligjor që favorizon dhe mbron investimet” (Hoxha, Hoti & Kurhasku,
2016).
Ndikimi i hapjes së tregut në tërheqjen e Investimeve të Huaja Direkte (IHD), është i një
rëndësie të madhe për ekonomitë në zhvillim dhe tranzicion si Kosova. Vlen të theksohet se
nga perspektiva e Kosovës, liberalizimi i tregtisë ofron mundësinë e lidhjes së prodhuesve
vendas me zinxhirët global të vlerës. Ka gjasa që këto efekte të nxitin rritjen, rritjen e
punësimit dhe zbutjen e varfërisë. Krijimi i vendeve të punës nënkupton të hyra më të mëdha
dhe, si rezultat, standard më të mirë jetese ose në përgjithësi mirëqenie e përmirësuar.
Përveç gjërave të lartpërmendura, një tjetër gjë shumë e rëndësishme të cilën Kosova do të
mund ta përfitoj nga BE‐ja në përgjithësi, dhe nga MSA‐ja në veçanti, është ndihma
financiare dhe teknike. Ky lloj i mbështetjes pritet të luajë rol të rëndësishëm në nxitjen
e zbatimit të reformave që kanë të bëjnë me arsim, trajnim, shërbim bankar dhe financa,
promovim të NVM‐ve dhe stabilizim makro‐ekonomik. Përveç kësaj, një pjesë e ndihmës
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financiare të BE‐së sigurohet në formë të granteve që do t’i shpërndahen sektorit industrial
dhe bujqësor për të përmirësuar ekonominë e Kosovës (Islami-Muja & Mahmudi, 2015).
Mundësitë në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë përmes IHD janë të mëdha, por i gjithë
procesi u pasua me shumë sfida. Pra, kjo reflekton zhvillimin pozitiv të ekonomisë së
Kosovës gjatë këtyre viteve ku janë disa parime, rregulla dhe institucione që janë zhvilluar
dhe kanë për qëllim për të rritur qëndrueshmërinë e zhvillimit ekonomik (Hoxha, Hoti &
Kurhasku, 2016).

2.4.1 Mobilizimi i të ardhurave nga diaspora

Diasporën kosovare vlerësohet të përbëjnë rreth 25% e popullsisë së Kosovës dhe është
konsideruar të jetë një burim i rëndësishëm potencial për investim. Vlerësimet në lidhje me
dërgesat nga emigrantët kosovarë ndryshojnë nga 400-500 milion. (Riinvest, sondazh
Familjar 1999 vlerësim AQF). Konsiderohet se shumica e këtyre burimeve janë të dedikuar
për konsum dhe/ose për të investuar në ndërtimin e shtëpive, shumë shpesh të paarsyeshme.
Ende nuk ka mekanizma të politikave ekonomike që kanë për qëllim mobilizimin e të
ardhurave të diasporës dhe kursimeve potenciale dhe për të investuar ato në prodhim,
shërbime dhe gjenerim në punë. Bazuar në gjetjet nga anketa e ekonomive familjare dhe
bizneseve në vitin 1999, vetëm 9% e dërgesave është investuar në prodhim.
Sipërmarrësit kosovarë mendojnë se mobilizimi i kapitalit të diasporës është i një rëndësie të
madhe për Kosovën. Mbi 79% e sipërmarrësve të anketuar konsiderojnë kapitalin e diasporës
si shumë të rëndësishëm, 17.1% mendojnë se kjo është e mesatarisht e rëndësishme dhe 3.8%
thonë se është më pak e rëndësishme. Një numër mjaft i vogël i ndërmarrësve të anketuar
kanë raportuar investimet e përbashkëta në projektet me burime financiare të diasporës dhe
55% nuk kishte asnjë kontakt me diasporën. Kjo reflekton një mungesë të informatave të
nevojshme dhe mundësitë për kontakte në të dy anët. Kjo na çon në sugjerimin se mënyra të
përshtatshme për projekte të përbashkëta dhe ndërtimin e partneritetit duhet të jetë nxitur.
Gjatë periudhës 1990-1999, diaspora ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në arsim,
shëndetësi, institucione sociale, kulturore dhe shkencore. Megjithatë, ajo ishte më pak e
përfshirë në mbështetjen e aktiviteteve ekonomike dhe investimeve.
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Në periudhën e pasluftës, rrethana më të favorshme u shfaqën për herë të parë. Solidariteti
në marrëdhëniet ndërmjet diasporës dhe Kosovës u zëvendësua me interesa të përbashkëta
ekonomike. Kjo është shumë e rëndësishme kur konsideron potencialin dhe burimet
njerëzore dhe financiare të diasporës.
Në këtë kohë, iniciativat e diasporës janë të bollshme, por ato janë larg për tu zbatuar. Kohët
e fundit, Qeveria e Kosovës ka filluar procesin e ndërtimit të komunikimit të ri dhe urën e
bashkëpunimit ndërmjet diasporës dhe Kosovës në bazë të projekteve të investimeve. Për
këtë qëllim, dy konferenca janë organizuar, një në Gjermani dhe tjetra në Zvicër, me
pjesëmarrjen e konsiderueshme të kosovarëve në ato shtete. Këto ngjarje, të quajtura
"Konferenca për Investime në Kosovë," ishin të suksesshme, duke u gjykuar nga numri i
pjesëmarrësve. Ofruan një forum për diskutim më të organizuar dhe të hapur në mes të
institucioneve të Kosovës dhe Diasporës. Raportet e këtyre konferencave tregojnë se interesat
dhe shqetësimet e pjesëmarrësve janë identike në një masë të madhe me ato të shprehura nga
ana e investitorëve të tjerë: huatë dhe kreditë për të filluar biznese, taksat, siguria ligjore,
mundësia për të komunikuar, mungesa e ndihmës dhe orientimi, mungesa e dokumenteve të
udhëtimit, rindërtimi i infrastrukturës dhe shqetësime të tjera të ngjashme (Riinvest, 2002).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
E dimë që investimet e huaja direkte janë shumë të rëndësishme në ndryshimin ekonomik
pozitiv të vendit tonë. Mirëpo sa po ndodhin investime sot në Kosovë? Shumë pak. Sipas të
dhënave statistikore nga viti 2007 deri në vitin 2013 Kosova ka pasur rënie të madhe në
fushën e IHD-ve. Mirëpo këto rënie janë shoqëruar me komente të ndryshme në bazë të
analizave dhe gjendjes në të cilën ka kaluar vendi ynë ndër vite.
Disa vite më parë e dimë që ka pasur krizë ekonomike në Evropë dhe kjo gjë ka prekur shumë
Kosovën si vend në tranzicion, madje cilësohet si vendi i fundit në rajon sa i përket
investimeve të huaja direkte. Vendet tjera edhe pas krizës kanë filluar përsëri të kenë rritje të
IHD-ve, për kundër Kosova që nga viti 2008 vazhdon të ketë rënie të madhe. Mirëpo disa
analistë të tjerë thonë se kjo gjendje ka ardhur nga imazhi të cilin e ka krijuar Kosova, gjë e
cila ka ndodhur si pasojë e mos funksionimit të rendit dhe ligjit si dhe jo stabilitetit ekonomik
dhe politik, duke u bërë kështu vend jo tërheqës për investuesit e jashtëm. Një brengë tjetër
është potencuar të jetë dhe procesi i privatizimit, ku thuhet se investimet janë të prirura të
ndodhin gjatë proceseve të privatizimit të sektorëve të mëdhenj ekonomik siç janë sektori i
energjisë, minierat, telekomi etj., mirëpo me dështimin e procesit të privatizimit të PTK-së,
kjo ka ndikuar në rënien e përqindjes së investimeve të jashtme (N. Gashi). “Një nga arsyet
që e radhitin Kosovën të fundit në rajon sa i përket tërheqjes së investimeve është statusi
disavjeçar i pazgjidhur politik i Kosovës” (A. Zeka, 2016) Sipas tij, kjo ka ndikuar që
investitorët të mos ndihen të sigurt të investojnë këtu. (Albinfo, 2014).
Madje dhe shumë të tjerë pajtohen me faktin se në Kosovë më tepër dominon fryma politike
se ajo ekonomike e cila po e vështirëson të bërit biznes në Kosovë. Zhvillimi ekonomik mund
të bëhet vetëm duke mbështetur sektorin privat vendor, duke përmirësuar ambientin e
investitorëve dhe duke rritur atraktivitetin për investitorët e huaj (S. Gërgjaliu). Sipas
Ministres Bajrami, Kosova ka nevojë që të kujdeset për investitorët e huaj, duke iu ofruar një
ambient më të mirë dhe kushte më të favorshme (Lajmi.net, 2015).
Pra, nga hulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barrierat
në të bërit biznes, siç është niveli i lartë korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme
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fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrijnë kapitalin e
tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie (Krasniqi, 2015).
Remitancat e diasporës gjithashtu luajnë një rol shumë të rëndësishëm si IHD. Sipas
vlerësimeve të Bankës Qendrore në Kosovë (BQK), remitancat e pranuara në Kosovë, që
njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave
dytësore, në gjashtë muajt e parë të vitit 2016 shënuan vlerën prej 329.6 milionë euro, që
paraqet një rënie vjetore prej 2.7%.
Prandaj është shumë e rëndësishme që Kosova të ndryshoj ligjin dhe ambientin politik në të
cilin ndodhet në mënyrë që të tërheq sa më shumë investitorë të huaj, pavarësisht faktit që
shumë kompani të huaja janë regjistruar në Kosovë, ka dhe shumë të tjera të cilat kanë
dështuar si të tilla. Jemi vend që kemi nevojë për reforma dhe stabilitet ekonomik sepse kjo
na dërgon në zhvillim më të madh të vendit.
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4. METODOLOGJIA
Sigurimi i të dhënave është çështje mjaft e rëndësishme duke qenë se kërkohet saktësi dhe
besueshmëri në mënyrë që të sigurojmë informacionet e kërkuara për tezën e punimit. Në
hulumtimin që kam bërë është përdorur metodë cilësore, më saktë intervista si pjesë
përbërëse e llojit gjysmë të strukturuar. Duke marrë parasysh temën, besoj kjo metodë është
më efikase për të nxjerrë rezultate më cilësore.
Intervistat janë bërë në dy kompani të ndryshme nga veprimtaria e tyre. Mirëpo edhe
intervistat nuk kanë përmbajtje të njëjtë të pyetjeve duke qenë se natyra e kompanive është e
atillë si dhe tema që do të shtjellohet nuk do të jetë e njëjtë. Prandaj pyetjet do të jenë të
përpiluara në mënyrë që ti përshtaten temës përkatëse për secilën kompani.
Kompania e parë është kompani mjaft e madhe e cila merret me importimin dhe shitjen e
veturave, përkatësisht auto salloni “Morina” i cili gjendet në Vushtrri. E zgjodha këtë lloj të
kompanisë pasi që dua të bëj një analizë se si ka ndikuar MSA në importimin e veturave.
Intervista është zhvilluar në një nga zyrat e këtij auto salloni me pronarin e kompanisë Z.
Rafik Morina, të cilin e falënderoj për mikpritjen dhe përgjigjen pozitive për ftesën time për
intervistë.
Kompania tjetër është “INTEREX”, një kompani shumë e madhe, e cila është degë e Grupit
Intermarché nga Franca (Distributor i ushqimit i renditur i 19-i në botë, i cili është aktiv në
nëntë shtete, që përfshin hipermarkete në të gjithë Ballkanin). Është kompania adekuate për
të analizuar si investim i huaj direkt. Edhe në këtë kompani kam zgjedhur metodën e
intervistës, ku pata rastin të intervistoj ish-drejtorin e kompanisë, e që tani më është menaxher
i departamentit të marketingut. E falënderoj për mikpritjen dhe përgjigjen pozitive për
intervistë.
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5. REZULTATET
5.1 Analiza e ndikimit të MSA tek “Autosalloni-Morina”

Edhe pse ka kaluar tashmë një vit që nga nënshkrimi i MSA, nuk ka akoma ndikim shumë
të madh në veprimtaritë në Kosovë. Mirëpo pavarësisht kësaj tek disa kompani ka pasur më
dukshëm ndikim dhe në të tjera më pak. “Autosalloni-Morina” është një kompani e cila
operon që nga vitet e pas luftës duke qenë auto salloni i dytë në Kosovë në atë periudhë, duke
u përcjellë më vonë dhe me kompani të tjera në treg të po kësaj natyre. Pronari i kompanisë
Z. Rafik Morina flet hapur duke treguar të gjitha informacionet e nevojshme për çështjen e
MSA-së. Ai tregon që dikur kishte jetuar në Gjermani, ku pastaj për çështje patriotike është
rikthyer në vendlindje dhe gjithashtu thotë se e ka parë Kosovën një vend i cili ka nevojë për
investime dhe vend të cilin njerëzit e saj duhet ta ngritin në nivel me vendet e zhvilluara,
duke punuar fort dhe me përkushtim. Gjithashtu thotë që një auto sallon në ditët e sotme
është shumë e vështirë të mbijetoj në treg duke marrë parasysh konkurrencën e madhe si dhe
rënien e nivelit të besueshmërisë për veturat e importuara nga jashtë vendit. Mirëpo
sinqeriteti, vlera dhe besueshmëria që ka krijuar për konsumatorin e ka mbajtur akoma këtë
kompani në nivel të lartë, pasi që kjo është ajo çfarë realisht kërkon konsumatori. Po ashtu
tregon se edhe kjo është një veprimtari biznesi jo e lehtë për tu menaxhuar dhe gjithashtu
është punë tek e cila trendi i fitimeve ka gjithmonë oscilime të ndryshme. Mirëpo Z. Rafik
tregon se muajt më të zymtë janë dhjetori ,janari e ndonjëherë dhe shtatori. Kjo për faktin se
është periudhë kur njerëzit kanë obligime të tjera për të kryer duke krijuar mundësi të vogla
për të blerë një makinë. Mirëpo cek se web-faqet e ndryshme (www.merrjep.com,
www.gjirafa.com etj.) që përdoren sot, i ndihmojnë shumë bizneset dhe kompanitë duke bërë
marketing më të madh. Përveç kësaj çështja e doganës së importimit të veturave ka qenë një
nga pyetjet kryesore duke marrë parasysh lidhjen që ka me MSA-në. E dimë që MSA është
marrëveshje që mundëson tregti të lirë dhe pa barriera doganore. Mirëpo sa i përket kësaj
natyre të veprimtarisë, dogana është barrierë e cila nuk do të eliminohet menjëherë mirëpo
gradualisht do të hiqet një përqindje çdo vit ku për gjashtë vite është e paraparë të eliminohet
plotësisht. Mirëpo në importimin e veturave është një mangësi ku përveç çështjes pozitive të
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eliminimit të doganës për vetura, kundrejt është rritur çmimi akcizës. Mirëpo pronari e sheh
eliminimin e doganës si diçka shumë pozitive sepse me anë të kësaj gradualisht do të hiqen
nga qarkullimi veturat e vjetra sepse shpenzimet për ti sjellë ato janë realisht më të mëdha se
vetë vlera e mjetit, dhe po ashtu njerëzit me një vlerë të njëjtë parash mund të blejnë një
veturë më të mirë. Kosovën e sheh si vend të mirë për të investuar sepse ka pasuri, ka burime
mirëpo mungojnë idetë dhe puna kualitative. Çdo punë e mirë me kualitet dhe përkushtim
mund të jetë produktive në vend dhe po ashtu të ndikoj pozitivisht në ekonominë kosovare.
5.2 Analiza e “INTEREX” si investim i huaj direkt
Kompania “INTEREX”, është kompani e madhe e cila është pjesë e grupit Intermarché, e
cila është rrjet i industrisë ushqimore në tërë Ballkanin. Në Kosovë operon me pesë degë: në
Fushë-Kosovë, Gjilan, Pejë, Podujevë dhe Prishtinë. Dega e saj kryesore është në FushëKosovë e cila operon që nga viti 2004, d.m.th. me datën 01.11.2016 numëron gjithsej 14 vite
punë në tregun kosovar. Menaxheri i kësaj kompanie, dikur ish-drejtor flet se ky grup francez
që ka investuar në Kosovë e ka parë këtë të fundit si vend ideal për të zgjeruar veprimtarinë
e tij. Pastaj thotë që mundësia për të operuar ishte e lehtë duke qenë se në vitin 2004, kur ka
filluar të operoj, Kosova realisht kishte nevojë për një rritje më të madhe në industrinë e
ushqimit (vend i cili ka nevojë të zhvillohet shume ekonomikisht) dhe se në atë kohë
konkurrenca nuk ishte e madhe dhe ishte më e lehtë të futeshe në treg, dhe një arsye më tepër
sepse ky ishte një grup me një rrjet shumë të gjerë të hipermarketeve në botë që operojnë që
nga viti 1904, tashmë kishte përvojë, eksperiencë dhe mundësi për të hyrë shumë lehtë.
Gjithashtu tregon se investimi i parë ka qenë në vlerë prej 5 milion euro, në degën në FushëKosovë. Ndërsa tani nuk dihet ndonjë shifër e saktë për të gjitha degët që është investuar.
Kjo kompani vetëm në degën në Fushë-Kosovë ka rreth 70 punëtorë, ndërsa në të gjitha degët
në Kosovë operon me mbi 300 punëtorë. Të punësuar të tjerë në mënyrë indirekte nuk ka,
përveç sigurimit, për arsye se është investim i gjithi vetanak dhe nuk ka kontraktorë të
jashtëm. Mirëpo kjo kompani nuk do të ndalet me kaq, sepse pretendon të zgjeroj
veprimtarinë edhe në degë të tjera, përkatësisht në shtatë qendrat kryesore dhe në dy qendra
tjera më të vogla, ndërsa nuk lë anash edhe investimet që do të vazhdojnë të bëhen në Ballkan.
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Deri më tani ky grup numëron rreth 4000 hipermarkete gjithsej në Evropë. Mirëpo rritja e
numrit të investimeve do të bëhet vetëm në industrinë e marketeve ushqimore dhe jo në
sektorë të tjerë, pasi që përvojën e ka në këto sektorë, ndërsa sektorët të cilët i shohin si të
nevojshëm për tu investuar është sektori i bujqësisë, sepse e shohin si më mirë dhe më të
arsyeshme që të gjitha marketet të furnizohen me produkte vendore (pemët dhe perimet) se
sa të jenë të importuara nga Turqia apo ndonjë vend tjetër. Ndërsa menaxheri tregon se si
ndryshim i posaçëm kërkohet në politikat fiskale, në mënyrë që të jenë më të favorshme për
investitorët e huaj, ku ai merr si shembull vendet e rajonit se sa shumë kanë investime të
huaja direkte. Kjo kompani shihet si një sukses shumë i madh në Kosovë, duke marrë
parasysh numrin e vogël të investimeve direkte. Çdo investim është sukses pasi që gjeneron
vende të reja të punës. Gjithashtu tregon se nuk ka pasur asnjëherë përkrahje nga qeveria për
këtë investim. Shpresojmë që investimet e tilla pozitive të rriten sa më shumë nga dita në ditë
jo vetëm në industrinë e ushqimit por në të gjithë sektorët dhe të kenë shtrirje në të gjithë
Kosovën.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Konkluzione

Të dhënat statistikore në përgjithësi flasin për një rënie ekonomike në vend që nga kriza
evropiane, duke e lënë kështu Kosovën si vend i zymtë dhe me një jo stabilitet të theksuar
politik. Gjithashtu mund të shohim se edhe investimet e huaja direkte kanë rënë dukshëm që
nga viti 2007. Kjo ka ndodhur për arsye të shumta ku një ndër to është edhe jo stabiliteti
politik, mos ofrimi i kushteve të favorshme në vend, asnjë mbështetje nga qeveria dhe fakte
të tjera.
Mirëpo gjatë analizës në kompaninë “INTEREX” vërehet një frymë tjetër e investimit, e cila
ka goditur pozitivisht ekonominë kosovare, për vet faktin se tashmë operon fuqishëm në treg
dhe mundësitë e punësimit po shtohen akoma më shumë me zgjerimin më të madh të degëve
të kësaj kompanie. Kështu ndodh realisht edhe me investime të tjera por që situata e krijuar
në vend është e tillë që të ndikoj në rënien e këtyre investimeve.
Një çështje tjetër është MSA, marrëveshje kjo e cila duhet të ketë ndikim dukshëm pozitiv
në ngritjen e mirëqenies, krijimit të një mjedisi të qëndrueshëm, përafrimit të politikave
monetare me ato të BE-së etj. Dhe realisht kjo po ndodh. Në rastin konkret, “AutosalloniMorina” tregohet qartë se si MSA e ndihmon tregtinë e lirë me vendet në rajon dhe të tjera.
Nga gjithë kjo analizë vijmë në përfundim se realizimi i MSA është proces shumë i
rëndësishëm që ka ndikim dukshëm pozitiv. Si dhe rritja e IHD-ve është një kthesë e mirë në
ekonominë e vendit duke marrë parasysh efektet pozitive që sjell. Tani mbetet të shihet si do
funksionoj politika dhe a do të jemi vend tërheqës për të investuar dhe a do përshtatemi me
kushtet për të qenë në BE!

6.2 Rekomandime

Çdo ekonomi moderne ka nevojë për investime, sidomos investime të huaja, siç janë shumë
gjeneratorë kryesor të rritjes ekonomike dhe zhvillimit. Investimet e huaja janë nxitësit e
zhvillimit ekonomik, veçanërisht në vendet në tranzicion si Kosova, e cila zotëron burimet e
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shumta, që pothuajse një pjesë e tyre janë ende të pashfrytëzuara për shkak të mungesës së
kapitalit dhe burimeve financiare që duhen futur. Prandaj, Qeveria e Kosovës duhet të jetë
një prioritet për tërheqjen e investimeve dhe krijimin e politikave të favorshme për klimën e
biznesit. Rritja e investimeve të huaja direkte mund të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e
efikasitetit dhe të prodhimit nga qeveria, duke bërë kështu IHD, të jetë mekanizmi kryesor i
rritjes ekonomike. investimet janë faktorët që favorizojnë zhvillimin ekonomik afatgjatë, në
vend që të marrin hua, grant ose ndonjë lloj subvencioni. Investimet kanë treguar rezultate
në shumë vende të zhvilluara dhe atyre që janë në procesin e zhvillimit, duke ndikuar kështu
në normën e rënies së punësimit dhe varfërisë, duke bërë kështu dhe stimulimin e liberalizimit
ekonomik dhe politik.
Krahas me zbatimin gradual të MSA-së, gjë e cila do të kërkojë angazhim dhe përpjekje të
qëndrueshme të politikanëve dhe institucioneve publike të Kosovës, duhet të ndodhin edhe
ndryshime në cilësinë e jetesës. Për shembull, forcimi i sistemit gjyqësor, përmirësimi i
kushteve të të drejtave të njeriut, forcimi i institucioneve demokratike, qasja më e madhe dhe
e garantuar në tregjet evropiane, përmirësimi i cilësisë dhe standardit të prodhimeve nga
Kosova, në mënyrë që ato të jenë më tërheqëse për konsumatorët gjithandej tregut të gjerë të
BE-së, si dhe mbështetja për progres drejt një ekonomie të orientuar në treg.
Përderisa nënshkrimi i MSA-së me BE-në është një hap pozitiv në vetvete, zbatimi i saj do
të hapë rrugën për qasje në tregje të reja, përmirësime në standardet e prodhimit dhe
standardizim, gjë që nga ana tjetër do ta rrisë eksportin potencial dhe do të ndihmojë
zhvillimin e biznesit vendor, rritjen e sigurisë si dhe besimit për investitorët e huaj. Pasi MSA
hap rrugën që edhe produktet nga BE të vinë pa barriera tarifore në Kosovë, qeveria duhet të
ndihmojë bizneset vendore përmes trajnimeve, në mënyrë që të jenë sa më të konkurrueshëm
në treg. Të gjitha këto duhet të kontribuojnë në prosperitet më të madh dhe mundësi punësimi
në tërë Kosovën.
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